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ҚАРНАБЧЎЛДА ИНТРОДУКЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА SALSOLA ARBUSCULA
PALL ЎСИМЛИГИНИНГ ЯШОВЧАНЛИГИ
Бобаева Адиба Саидалиевна
Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти, Самарқанд ш.
Аннотация:
Мақолда
Қарнабчўлнинг
инқирозга
учраган
яйловлари
ҳосилдорлигини ошириш мақсадида Salsola arbuscula Pall ўсимлигини интродукциялаш
шароитида унинг яшовчанлик хусусияти тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: интродукция, чўл яйловлари, ҳосилдорлик, боялич, яшовчанлик.
ВЫЖИВАЕМОСТЬ SALSOLA ARBUSCULA PALL ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В
КАРНАБЧУЛЕ
Бобаева Адиба Саидалиевна
Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь, г.
Самарканд
Аннотация: В статье приведены сведения о выживаемости Salsola arbuscula Pall
при интродукции его в условиях гипсовой пустыни Карнабчуль в целях повышения
продуктивности деградированных пастбищ.
Ключевые слова: интродукция, пустынные пастбища, продуктивность, Salsola
arbuscula Pall, выживаемость.
SURVIVAL OF SALSOLA ARBUSCULA PALL WITH INTRODUCTION IN
CARNABCHUL DESERT
Bobaeyva Adiba Saydaliyevna
Research institute of karakul sheep breeding and desert ecology, Samarkand
Abstract: The article provides information on the survival rate of Salsola arbuscula Pall
during its introduction in the conditions of the gypsum desert Karnabchul in order to increase
the productivity of degraded pastures.
Keywords: introduction, desert pastures, productivity, Salsola arbuscula Pall, survival.
Қоракўлчилик Республикамиз чорвачилигининг асосий тармоқларидан
бири бўлиб, мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим
аҳамиятга эга. Шу боис, мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан
2018 йилнинг 14 мартида қабул қилинган ПҚ-3603 сонли “Қоракўлчиликни жадал
ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида соҳани барқарор
ривожлантиришда унинг озуқа захиралирини мустаҳкамлашнинг муҳимлигига
алоҳида аҳамият берилиб, чўл яйловларнинг маҳсулдорлигини ошириш
мақсадида озуқабоп турларни кўпайтириш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйиш
каби долзарб вазифалар кўрсатиб ўтилган. Қарнабчўл 500 минг гектарни
эгаллаган гипсли чўл яйловларидан иборат бўлиб, ўсимлик қоплами шувоқэфемерли ассоциациялардан ташкил топган. Иқлими Ўрта Ер денгизига хос
кескин континентал, ёзи иссиқ, максимал ҳаво ҳарорати баъзан +470С га етса, энг
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совуқ ҳарорат- 290С гача тушиб кетганлиги қайд этилган. Йилнинг ўртача ҳаво
ҳарорати 15,60С, ёғингарчилик миқдори-160 мм. Қарнабчўлда оч тусли бўз
тупроқлар ва қумоқ-бўз тупроқлар кенг тарқалган, юза қатламда гумус миқдори
0,5-0,7%, чуқурлашиб борган сари бу миқдор камайиб боради. 40-80 см
чуқурликда гипсли қатлам жойлашган. Ёғин-сочин ҳисобидан бундай тупроқлар
турли йилларда 40-80 см чуқурликгача намланади. Ёз ойларига келиб тупроқнинг
1 м юза қатламидаги намлик ўлик қолдиқгача қурийди, натижада барча
эфемерлар қурийди, шувоқ эса анабиоз ҳолатга ўтади, кузга келиб унинг қайта
вегетацияси кузатилади. Қарнабчўл яйловларининг пичан ҳосилдорлиги турли
йилларда 2,5-4,5 ц/га атрофида бўлади. У Самарқанд, Навоий, Қашқадарё
вилоятлари қуршовида жойлашганлиги сабабли кўплаб қоракўл қўйлари
урчитиладиган регион ҳисобланади ва яйловлардан интенсив фойдаланиш
натижа-сида асосий озуқабоп ўсимлик бўлган шувоқ ўрнини исириқ, қирқасоч,
қўзиқулоқ сингари озуқавий аҳамиятга эга бўлмаган ўсимлик турлари эгаллаган.
Бундай яйловлар ҳозирги кунда Қарнабчўлнинг деярли 50% худудини эгаллаган.
Ўсимлик қопламининг деградацияси туфайли яйловлар ҳосилдорлиги кескин
пасайган ва уларни фитомелиорациялаш орқали ҳосилдорлигини ошириш
долзарб вазифа ҳисобланади.
Қарнабчўл яйловларини фитомелиорациялаш ва ҳосилдорлигини
оширишда истиқболли бўлган бир қанча озуқабоп турлар аниқланган [4,5,7,3,1].
Лекин истиқболли фитомелиорантлар ассортиментини бойитиш, янги
озуқабоп турларни маданийлаштириш ва улардан юқори ҳосилли кўп
компонентли яйлов агрофитоценозларини барпо қилишда кенг фойдаланиш ҳам
хўжалик, ҳам экологик жиҳатларидан муҳим аҳамиятга эга. Боялич кенг экологик
мослашув-чанлик потенциалига эга яхши озуқабоп ўсимликлардан бири
ҳисобланади. Унинг табиий тарқалиш ареали қумли шағалли ва шўрхок ерларни,
шунингдек Қизилқум чўлини, Қорақалпоғистоннинг шўрланган ерларини қамраб
олиш шундан далолат беради. Ушбу мақолада боялич ўсимлигини Қарнабчўлда
интродукциялаш шароитида унинг яшовчанлиги тўғрисидаги маълумотлар
келтирилмоқда.
Тадқиқот услублари. Ўсимликларнинг яшовчанлиги баҳорда униб чиққан
майсалар сонининг йил мавсумлари бўйлаб ўзгариш динамикасини ўрганиш
орқали аниқланди [6]. Олинган маълумотларнинг биостастик таҳлили
Д.Б.Доспехов [2] бўйича амалга оширилди. Тадқиқотлар объекти бўлиб,
Қорақалпоғистон республикаси, Мўйноқ туманидан олиб келинган боялич
ўсимлиги уруғлари хизмат қилди.
Тадқиқот натижалари. Қарнабчўл шароитида декабрь ойида экилган
уруғлардан майсаларнинг униб чиқиши март ойининг бошида кузатилди. Униб
чиқиш жараёни бир текис бўлмасдан, апрель ойининг учинчи ўн кунлигигача
давом этди. Шуни таъкидлаш жоизки, апрель ойида майсаларнинг униб чиқиши
билан бирга, қисман уларнинг қуриши ва нобуд бўлиши ҳам кузатилди. Бу ҳолат
май ойида ҳам давом этди. Май ойининг охирига келиб, майсаларнинг нобуд
бўлиши тўхтади. Буни шундай изохлаш мумкинки, бу даврга келиб майсалар
анча яхши ривожланган, илдизлари тупроққа чуқурроқ кириб боришга улгурган
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ва ўсимликларнинг керакли миқдорда сув билан таъминлай бошлаган бўлади.
2016 йилнинг баҳорида тажриба майдонида боялич ва қуйровуқ майсаларининг
униб чиқиши ва қуриб қолиши динамикаси (жадвал 1) да келтирилган.
Жадвал маълумотларидан кўриниб тўрганидек, апрель ойининг бошида 10
2
м майдонда боялич майсалари сони 62, қўйровуқда майсалари сони 69 дона
бўлган бўлса, 25 апрелга келиб, майсалар сони бояличда 78 донани, қўйровуқда
эса 86 донани ташкил қилди.
Жадвал 1.
Майсаларнинг униб чиқиши ва қуриб қолиши динамикаси, максимал униб чиққан
майсаларга нисбатан %. Қарнаб тажриба даласи, 2016 й.
Ўсимлик тури
Кузатиш санаси
2/IV
12/ IV
25/ IV
5/V
10/V
25/V
Salsola arbuscula Pall
62
72
79
58,0
52,6
50,3
100
100
100
100
Salsola orientalis
69
81
86
72,0
53,5
51,6
S.G.Gmell
100
100
100
100
Эслатма:суратда - дона, махражда - %
Май ойига келиб, тупроқнинг юза қатламидаги намликнинг кескин
камайиши натижасида майсаларнинг нобуд бўлиши кузатилди ва ойнинг
охирида тирик қолган майсалар сони бояличда 50,3 донани, қўйровуқда эса 51,6
донани ташкил қилди. Шундай қилиб, 25 апрель санасида майсаларнинг
максимал сони бояличда 78 дона, қўйровуқда эса 86 дона бўлган бўлса, май
ойининг охирига келиб майсалар яшовчанлиги бояличда 64,4%, қўйровуқда эса
60,0% ни ташкил қилди. Ўсимликлар ҳаётининг 2-нчи (2017) ва учинчи (2018)
йилларида ҳисоб пайкалчаларидаги туп сонларнинг камайиши кузатилмади.
Хулосалар. Демак, майсалар яшовчанлиги бўйича ҳар иккала тур
ўсимликлар ҳам деярли бир хил кўрсаткичга эга бўлиб, Қарнабчўл шароитида
биринчи бор синалаётган боялич ўсимлигини янги муҳитда маданийлаштириш
имконининг мавжудлигидан далолат беради.
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